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Abstrakt
"Kompanitë bëjnë para duke marrë përsipër rreziqe. Në të njëjtën kohe ato humbasin para duke
dështuar në menaxhimin e rreziqeve”. Një nga fushat më të rëndësishme dhe më pak e
kuptueshme që ndikojnë në Auditimin e brendshëm është kultura e organizatës dhe qëndrimi i saj
ndaj rrezikut. Çdo kompani ka një kulturë të ndryshme. Duhet të kuptoni kulturën brenda
kompanisë për të kuptuar rreziqet që janë të pandara për atë kulturë. Kulturat e disa kompanive
sjellin rreziqe që kompanitë e tjera nuk i kanë. Megjithatë çdo organizatë që ka hasur në surpriza
të padëshirueshme ose humbje të papritura do të kuptojë se shumica prej tyre ishin të
parandalueshme. Ngjarje të tilla pothuajse me siguri do të jenë shkaktuar nga rreziqet që nuk janë
kuptuar plotësisht, ose proceset për të zbuluar këto rreziqe nuk kane qenë të mjaftueshme.

Studimi synon të demonstrojë rolin e hapave gjate procesit auditimit të brendshëm si një shtyllë e
mbështetjes për menaxhimin. Auditimi i brendshëm duhet të jetë në gjendje të demonstrojë
gatishmërinë e tij për të shtuar vlerën dhe për të punuar me menaxhimin. Në të vërtetë çështja
kryesore në drejtim të auditimit bazuar në rrezik është që të shikojmë përpara dhe jo pas. Nuk
duhet të merret asnjë kredit për të kritikuar te kaluarën, derisa menaxhimi po përballet me
sfidat e së ardhmes.

Kur menaxheret marrin vendime ose shqyrtojnë procedurat nën kompetencat e deleguara ata
duhet të ndërmarrin në mënyrë të ngjashme një vlerësim të rrezikut përpara marrjes së një
vendimi dhe të mbajnë një regjistër të cilin ta përdorin në të ardhmen.
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1. Hyrje
Auditimi i brendshëm është një aktivitet sigurie dhe këshillimi, i pavarur dhe objektiv, i ndërtuar
për të shtuar vlerë dhe për të përmirësuar operacionet e organizatës. Ai ndihmon organizatën të
arrijë objektivat, duke përdorur mjete sistematike në vlerësimin dhe përmirësimin e efektivitetit
të administrimit të rrezikut, kontrollit dhe proceseve të drejtimit”. Në kuadrot e realitetit te sotëm
qe paraqitet kompleks dhe me ndryshime të vazhdueshme, roli i auditimit vjen gjithnjë në rritje.
Kontrolli i njësive të mëdha kërkohet të bëhet gjithnjë e më i rregullt. Gjithashtu, nevoja për të
bërë plotësisht transparente veprimtarinë e ndërmarrjes kërkon kontroll nga ekspertet, madje ky
kontroll duhet te jetë brenda kuadrit të drejtimeve të përgjithshme, që kërkojnë standardet e
Auditimit. Për këtë arsye rëndësi të madhe duhet ti kushtojmë përcaktimit me përpikëri të
kritereve, mbi të cilat ushtrohet ky kontroll, dhe kjo gjithnjë në përputhje me kushtet konkrete të
çdo ndërmarrje.

Nga ana tjetër, nuk duhet të injorohet përgjegjësia e punonjësve që kanë nënshkruar
raportet e kontrollit, si dhe përzgjedhja e tyre e të dhënave mbi të cilat do të mbështetët kontrolli
dhe kjo zakonisht duke përdorur metoda statistikore me zgjedhje dhe duke gjetur mundësi për
përpunimin elektronik të tyre.

Qëllimi i këtij punimi është të paraqet sa me konkretisht funksionin dhe ndikimin e hapave gjate
procesit të auditimit të brendshëm në Organizate, dhe të kuptojmë vlerën e shtuar që ka si detyrë
ky kontroll me anë të analizimit dhe raportimit se çka ka ndodhur pas ngjarjes, por duke shikuar
edhe të ardhmen, duke identifikuar mësimet nga krejt kjo si dhe duke përhapur praktika të mira.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Duke analizuar konceptin e Auditimit që ka si detyrë përmbushjen e detyrave të sajë duke sjellë
një model sistematik, dhe të disiplinuar për të vlerësuar dhe përmirësuar efektivitetin e
menaxhimit të riskut atëherë konstatojmë se Auditimi i Brendshëm është një shërbim që
parashikohet për të funksionuar brenda organizatës dhe është i dallueshëm nga roli i auditimit të
jashtëm.

Auditimi i Brendshëm bashkëpunon me menaxhmentin në mënyrë që sistematikisht të shqyrtojë
sistemet dhe operacionet. Auditimi po ashtu mund të identifikon fushën apo efikasitetin ku
ndryshimet mund të bëhen.

Raportet e auditimit i prezantohen Shefit Ekzekutiv dhe bordit nëpërmjet komisionit të auditimit,
duke pas parasysh se ato ofrojnë organizatës një këndvështrim të pavarur, mbi shkallen mbi të
cilën një organizate është e gatshme për suksesin dhe këshillat ne fushat për përmirësime.

Koncepti i pavarësisë është themelor. Auditimi i brendshëm nuk mund të funksionoje nëse ai nuk
është objektiv dhe i pavarur. Funksioni i Auditit të Brendshëm duhet të ketë status të
mjaftueshëm dhe të jetë i aftë të vëzhgojë nga sipër proceset që ai mbikëqyre në drejtim të
dobishmërisë së tyre. Nëse kjo nuk mund të arrihet, atëherë kemi shmangie nga shërbimi dhe nga
funksionet e Auditimit të Brendshëm të përcaktuara sipas standardëve të auditimit të brendshëm.

Pjesa e përkufizimit të sigurisë dhe konsulencës i referohet ndryshimeve të rolit dhe funksioneve
të Auditit të Brendshëm. Këto ndryshime qartësuan ngatërresat e termave të përdorura më parë
në drejtim të aspekteve të këshillimit dhe konsulences që tashmë po zhvillohen në pjesën e
konsulencës mbi funksionin e Auditit të Brendshëm. Auditimi i brendshëm siguron këshillime
dhe asistencë për menaxhimin në mënyrë të tillë që të plotësoj në mënyrën më të mirë të
mundshme nevojat e tyre.
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Sipas SNA (Standardet Ndërkombëtare të Auditimit), një informacion është material, atëherë kur
mosparaqitja e tij apo paraqitja e gabuar ose pasaktësia e tij, mund te influencojnë (të ndikojnë)
në vendimet ekonomike, të marra nga përdoruesit, bazuar në pasqyrat financiare të audituara.

Kur përgatit planin e auditimit, audituesi përcakton një nivel materialiteti të pranueshëm, me
qëllim që të zbulojë nga pikëpamja sasiore, anomalitë materiale. Megjithatë, është e nevojshme,
të mbahet parasysh njëherazi si shuma (sasia, vlera) ashtu edhe natyra (cilësia) e anomalive
materiale.
Është e rëndësishme të theksohet, se SNA-të zbatohen vetëm në çështje materiale. Materialiteti,
varet nga përmasat e elementit ose gabimit të gjykuar në rrethanat e veçanta të mangësisë apo
anomalisë se tij. Objektivat e Audituesit të Brendshëm ndryshojnë sipas kërkesave të
menaxhimit dhe, përgjithësisht, vihet më pah theksi në problemin e materialitetit.

Pas gjetjeve kryesore të problemeve, audituesit duhet të kuptojnë se çfarë e ka shkaktuar
problemin, duhet ta kuptojmë se problemi në fjalë është si rrjedhojë e mungesës te trajnimit të
stafit, ndarje e dobët e përgjegjësive, mungesë e kontrolleve te brendshme, në mënyre që në të
ardhmen të mos paraqitemi me të njëjtin problem.
Shembuj të mos deklarimeve të problemeve apo anomalive cilësore mund të jenë përshkrimi jo
siç duhet dhe jo i përshtatshëm, i një politike kontabël, e cila rrezikon të udhëzojë gabim, një
përdorues të pasqyrave financiare. Mungesa e deklarimit, për mos zbatimin e ligjeve dhe të
akteve të tjera rregulluese, kur moszbatimi strikt i këtyre të fundit, do të dëmtonte ndjeshëm
veprimtarinë e entitetit. Udhëzime të gabuara lidhur me përdorimin e pasqyrave financiare.

Sigurimi i të dhënave në të vërtetë ka qenë ka qenë mjaft i vështire gjatë shfletimit te literaturës,
megjithatë konsideroj se deklarimi i problemeve në organizate duhet te shpaloset me qëllim që të
identifikohet sa më mire risku i menaxhuar duke shikuar se a janë proceset e duhura të vendosura
ne vendin e duhur, dhe nëse procedurat e caktuara po respektohen.
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4. METODOLGJIA
Kjo teme ka pas si qëllim studimin e hapave të cilat ndermirën gjatë procesit të Auditimit të
Brendshëm. Duke pas parasysh se kjo temë ka filluar të zë vend edhe në vendin tonë, atëherë të
dhënat qe i kam mbledhë janë marre edhe nga literatura jone, mirëpo në te njëjtën kohe duke mos
lenë anash edhe shfletimin e literaturën e njohur ndërkombëtare.

Andaj ky punim si synim kryesorë ka pas njoftimin më të hollësishëm me proceset e auditimit,
njohjen me organizatën, identifikimin e sistemeve dhe fushave të auditimit, hartimin dhe
miratimin e planit të Auditimit të Brendshëm,

Auditimi i Brendshëm përcakton drejtimet më të përgjithshme të zhvillimit dhe të kryerjes së
auditimit të brendshëm në organizate, por ai nuk mund të mbulojë nga ana teknike dhe as
metodike të gjithë sektorin publik, kjo për faktin se auditimi duhet të konsiderojë karakteristikat
dhe veçoritë e çdo subjekti dhe në përputhje me këtë, duhet të hartojë programin e auditimit.

Drejtuesit e Njësive të Auditimit të Brendshëm janë përgjegjës për përgatitjen e Metodikave të
veçanta, të cilat duhet të hartohen duke përshtatur manualin e auditimit të brendshëm me kushtet
specifike të subjekteve ku ata veprojnë dhe njëkohësisht, duke përdorur gjykimin e tyre
profesional. Përpunimi i mëtejshëm i metodave të veçanta duhet të mbulojë gjithë fushën e
auditimit të subjektit dhe të jetë në përputhje me këtë Manual.

Metodat te cilat janë përdorur në këtë studim janë:
➢ Metoda e përgjithshme e auditimit.
➢ Metodat speciale e auditimit.
➢ Metodat e procedurës analitike.
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5. Historia dhe shërbimet e Auditimit
Zhvillimi i veprimtarisë audituese është i lidhur ngushtë me zhvillimin e ekonomisë së tregut, në
këtë kuptim edhe strukturat më të zhvilluara të auditimit i gjejmë në vendet e zhvilluara si:
SHBA, Britani e Madhe, Irlandë, Skotlandë, Australi, Gjermani, India, Austri, Itali, Japoni,
Francë etj. Siç e trajtuam edhe më lartë Auditimi publik lindi, mbijetoi dhe vazhdon të ekzistojë
edhe sot mbi bazën e funksioneve të zyrtarëve publikë të ngarkuar me auditimin e shpenzimeve
qeveritare dhe u zyrtarizua për herë të parë në Angli në vitin 1285 me një dekret të Eduardit I rë.
Ky dekret përcakton se të gjithë administratorët e parave publike auditohen nga audituesit. Për
veprimtarinë e auditimit, moment mjaft të rëndësishëm përbën mbajtja e kontabilitetit sipas
mënyrës së regjistrimit të dyfishtë që u bë nga familja e mjekëve “Florence” në Itali në vitin
1397. Mbajtja e kontabilitetit sipas kësaj forme është konsideruar si shpikje, duke i dhënë kështu
shtetit të Italisë të drejtën për ta quajtur “Atdheun e Kontabilitetit”. Epoka e zhvillimit dhe
modernizimit të kontabilitetit fillon nga viti 1494 e në vazhdim, kur një monak i quajtur Luca
Pacioli publikoi librin e parë mbi kontabilitetin. Ai njihet si “Babai i Kontabilitetit” sepse
informacioni dhe libri i tij dimensional u shpërnda plotësisht. Krijimi dhe stabilizimi i një
strukture të pavarur për auditimin e shpenzimeve të thesarit me përshkrimin e përgjegjësive
zyrtare për herë të parë u bë në Angli nga Mbretëresha Elizabeth I rë në vitin 1559. Në SHBA
zhvillimi intensiv i auditimit fillon më 1887 kur në shtetin New York themelohet shoqata e parë
amerikane e auditorëve me emërtimin “Kontabilist i Autorizuar Publik” (Certified Publik
Accountants), emërtim i cili vazhdon edhe sot. Në vitin 1941, u themelua Instituti i Auditorëve të
Brendshëm [(The institute of Internal Auditors (IIA)] në Amerikë. Ky institut u zhvillua me një
shpejtësi mjaftë të madhe duke kapërcyer kufijtë e SHBA-së, i cili funksionon si një shoqatë
ndërkombëtare profesionale. Aktualisht ky Institut ka më shumë se 150.000 anëtarë me të drejta
të plota që përfaqësojnë 165 shtete, duke përfshirë rreth 65.000 auditorë të brendshëm të
certifikuar. Pas IIA-s vjen, Instituti i Auditorëve të Brendshëm në Angli dhe Irlandë i themeluar
më 1952, i cili ka rreth 180,000 anëtarë me të drejta të plota dhe ka vendosur marrëdhënie
ndërkombëtare me rreth 190 vende të botës.
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Në vitet 70-të, Kongresi Amerikan miratoi paketën kryesore të rekomandimeve për përmirësimin
e veprimtarisë audituese, lidhur me zbulimin e mashtrimeve, me paralajmërimin e publikut për
mundësitë potenciale të mbylljes së bizneseve në tërësi dhe masat disiplinore nëse shkelej etika
profesionale. Më pas, në vitin 1974 u themelua komisioni “KOHEN”, i cili analizoi problemet
lidhur me rolin e audituesve të pavarur. Nga ky komision u hartua një paketë e plotë
rekomandimesh, duke trajtuar një gamë të gjerë problemesh të fushës audituese. Në Angli këto
ndryshime u reflektuan në ligjin e viti 1983, për Auditimin Kombëtar. Sipas këtij akti,
Kontrollorët dhe Audituesit e Përgjithshëm, zyrtarisht u bënë zyrtarë të Dhomës së
Përfaqësuesve (House of Commans) të cilët morën menjëherë forcë (express power) për të
raportuar në mënyrë të pavarur dhe pa ndikime politike e në liri të plotë mbi ekonominë,
efektivitetin dhe eficiencën në Parlament. Ky Ligj, gjithashtu, krijoi Zyrën Kombëtare të
Auditimit (NAO) për të zëvendësuar departamentet e thesarit dhe të auditimit të krijuara në bazë
të akteve të vitit 1866, në mbështetje të Kontrollorëve dhe Audituesve të Përgjithshëm (C &
AG). Një ndryshim shumë i rëndësishëm me ndikim mjaftë pozitiv për sistemin e Kontrollit të
Brendshëm (KB) dhe Auditimin e Brendshëm (AB) ndodhi në vitin 1985 me krijimin e
Komisionit “Treadway”, i cili ishte një bashkim origjinal sponsorizimesh i financuar nga pesë
Institute dhe shoqata profesionale te kontabilisteve në Amerike të cilat ishin: Instituti i
Auditorëve të Brendshëm në Amerikë (The institute of Internal Auditors-IIA), Instituti Amerikan
i Kontabilistëve Publik të Certifikuar (American Institute of Certified Public AccountatntsAICPA), Shoqata e Kontabilistëve Amerikan (Amerikan Accounting Association-AAA), Instituti
i Kontabilistëve të Menaxhimit (Institute of Management Accountants-IMA), dhe Zbatimi
Financiar Ndërkombëtar (Financial Executives International-FEI). Këto institute dhe shoqata
themeluan në Amerikë atë që sot quajmë “Komiteti i Organizatave Sponsorizuese-COSO” (The
Committee of Sponsoring Organizations-COSO). Ky Komiteti i sapo krijuar përveç
problematikës lidhur me KB dhe rastet e mashtrimit të raportimit financiar, për auditimin e
brendshëm përcaktoi këto kritere: Se duhet të ekzistojë një funksion i Auditimit të Brendshëm në
çdo organizatë dhe se duhet të kemi nje komitet auditimi në organizatë të përbërë nga drejtues jo
ekzekutiv të sajë. 1
1

Bazat e Auditimit te brendshëm “Ministria e Financave Shqiperi”
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Më vonë në përgjigje të reformave të zhvilluara nga vendet e ndryshme të botës, Bordi i
Drejtorëve të Institutit të Auditorëve të Brendshëm në Amerikë, në vitin 1999, konstatoi se
praktikat profesionale të AB, të miratuara në mesin e shekullit të 19-të, nuk i shërbenin
ndryshimeve të thella që kishte pësuar sistemi në tërësi dhe, për këtë arsye, ndërmori nismën për
rishikimin e tyre, mandatimi i Standardeve të reja të AB u bë në Janar 2004.
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Shërbimet e Auditimit
Historia e shërbimeve të auditimit është mjaft e hershme. Që në kohët e lashta njerëzve që kishin
prona u lindi nevoja e shqyrtimit të hollësishëm të veprimeve të tyre të përditshme ekonomike.
Domosdoshmëria për transparencë në administrimin e pasurisë shtroi nevojën e fillimit të
legjimitetit të shërbimeve të kontabilitetit dhe auditimit. Shërbimet e para të kontabilitetit njihen
nëpërmjet dokumentacionit të rrallë të hershëm, ku mundësia për të mos grabitur shpikjen apo
zbulimin e shkruar njihet rreth 8500 vjet përpara Krishtit (B.C). Në Egjiptin e vjetër, Babiloni
dhe Greqi, dëshmi të shkruara flasin për ekzistencën e ligjeve tregtare dhe të raporteve kontabël
që në vitin 3000 para Krishtit (B.C). Në Egjiptin e lashtë Faraonët tentonin në veçanti
grumbullimin e drithërave dhe për këtë arsye u vendosën me ligj ”mbikëqyrësit” për drithërat e
bukës. Gjithashtu, në Athinën e vjetër 300 vjet para Krishtit është themeluar Kongresi i
Kontabilistëve me qëllim inspektimin e Ekonomive të shtetit. Në Romën e lashtë ndeshen
”Vlerësuesit” dhe ”Arkëtarët”, të cilët ishin të detyruar të paraqisnin në gjykatë raporte për
administrimin e parave publike. Në kohët e mesjetës, kur zotëruesi i tokave dhe pronave, të një
zone shkonte në luftë apo largohej për të eksploruar pjesë të tjera të konsiderueshme të panjohura
për madhështinë e tij, të Mbretit, princit apo të vendit, zakonisht prona në mungesë të tij
(pronarit), menaxhohej nga një person apo një grup njerëzish të tjerë të caktuar prej tij. Këta
persona, që caktoheshin të menaxhonin pronën (tokën, blegtorin, pyjet etj) quheshin kujdestar.
Kur pronari kthehej, i kërkonte kujdestarit që të paraqiste një llogari mbi veprimtarinë e tij lidhur
me proceset e menaxhimit të pronës dhe realizimin e produkteve. Pra kujdestari i raportonte
pronarit mbi veprimtarinë e tij ekonomike dhe menaxhimin e pronës. Me zgjerimin e
veprimtarisë ekonomike dhe me kalimin e saj drejt ekonomisë së tregut rritja e kërkesës dhe
nevojës për financime, solli gjithnjë e më shumë pronar dhe investitorë. Në këtë mënyrë filluan
të praktikohen pronësitë e përbashkëta mbi një biznes dhe u formuan kompanitë e kushtëzuara
(aksionarë). Pronarët filluan të rekrutonin drejtues për të menaxhuar kompanitë, të cilët jepnin
llogari, zakonisht një herë në vit për kujdestarinë e tyre. Por, kur kujdestari jep llogari për
kujdestarinë e tij, pronarit i lindnin një sërë pyetjesh të rëndësishme në mendjen e tij të tilla si:
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A mund t’i besoj kësaj llogarie apo pasqyrimi të treguesve ekonomik dhe financiar?
A mund të ketë gabime ne pasqyrimin e treguesve ekonomik dhe financiar?
A mund të ketë keqkuptime mbi raportimet që bëhen nga kujdestaria e caktuar?
A mund të ketë fshehje nga kujdestaria e caktuar?
A mund të ketë mashtrim nga kujdestaria e caktuar apo punonjës të tjerë?
A mund të ketë vjedhje për vete dhe për të tjerët (tretët)?. etj etj.
Sqarimi lidhur me përgjigjet rreth këtyre pyetjeve përbente dilemën më të madhe për investitorët
dhe pronarët, të cilët kërkonin saktësi dhe garanci në administrimin e pasurisë së tyre. Shumica e
pronarëve që investojnë fonde dinë pak ose aspak, për mënyrën e evidentimit të veprimeve
ekonomike, rregullat e administrimit, shlyerjen e detyrimeve ndaj shtetit etj, rreth biznesit ku ata
investojnë, pasi pothuaj gjithmonë fillimi i një biznesi së pari kërkon iniciativë dhe guxim. Për
rrjedhojë ata nuk mund të ishin të sigurt se sa reale dhe e besueshme është paraqitja e llogarisë
nga punonjësit e ngarkuar me menaxhimin e pronës për llogari të tyre. Nëse investitorët do të
gjenin një mekanizëm, i cili do t’ju jepte atyre garanci dhe siguri mbi zhvillimin e veprimtarisë
ekonomike dhe përdorimin e pronës, atëherë Ata do të vazhdonin të zgjeronin gjithnjë e më
shumë aktivitetin e tyre ekonomik dhe financiar me qëllim që ata të siguronin sa më shumë fitim.
Që në kohët e lashta pronarët dhe dijetarët (profesionistë e shkencëtarë) menduan për zgjidhjen e
këtij problemi, i cili përbente bazën kryesore për të zgjeruar veprimtarinë ekonomiko-shoqërore
dhe orientuar atë drejt një ekonomie të tregut të lirë në mënyrë që investitorët të zgjidhnin dhe të
shtonin bizneset sipas dëshirave dhe mundësive financiare. Përfundimisht ky problem (kjo
dilemë) është zgjidhur duke caktuar një palë të tretë, të pavarur që të dëgjojë kujdestarët në
paraqitjen e llogarisë. Pas dëgjimit pala e tretë- “Dëgjuesit” nëse ishte e nevojshme bënin
ekzaminime dhe investigime mbi veprimtarinë e kujdestarëve, dhe pastaj ata duhet të jepnin një
opinion mbi saktësinë dhe korrektësinë e raportimit të kujdestarëve mbi administrimin e pronës
dhe mbajtjen e kontabilitetit për llogari të pronarit. Fillimisht, dhënia e llogarisë paraqitej
gojarisht, shpesh në ambiente të hapura dhe pasi dëgjohej, dëgjuesit e respektuar do të raportojnë
opinionin e tyre tek investitori-pronari.
Pikërisht ky është momenti kur lindi nevoja e shërbimeve të auditimit, pra
personat e caktuar si “dëgjues” njihen si “auditues”.
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Nga këtu rrjedh nevoja, që para se të ballafaqohemi me aspektet e ndryshme të përdorimit të
fjalës “dëgjues”, të qartësojmë prejardhjen dhe qëllimin e përdorimit të kësaj fjale. Fjala “të
dëgjosh” rrjedh nga latinishtja “audire” që në anglisht do të thotë “audit”. Në fakt, edhe në
Romën Antike, fjala auditorium tregonte trupën e gjykatës. Sot termi auditorium tregon një vend
në të cilin shkohet për të dëgjuar diçka (kryesisht muzikë). Kuptimi i kësaj fjale që në epokat e
largëta, kryesisht është lidhur me vlerësimin dhe gjykimin e veprimtarive. Tashme auditorët, të
cilët zotërojnë aftësi dhe ekspertizë profesionale në masë të konsiderueshme në ekzaminimin e
veprimeve ekonomiko-financiare dhe në investigimin e llogarive dhe raportimin e gjetjeve të
tyre, bëhen të njohur dhe të kërkuar. Shumë prej tyre përgjatë shekujve, u bënë themeluesit e
firmave kryesore të sotme të auditimit.2

2
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6. Principet dhe Koncepti i Auditimit

Janë qeniet njerëzore ata të cilët bëjnë aktivitete të ndryshme në Kompani. Duke vazhduar së
thënë se “Gabimi është Njerëzore’, pra, gabimet duhet të vazhdojnë të marrin pjesë. Megjithatë,
analizat statistikore të gabimeve në Kompani kanë ardhur në përfundim se përafërsisht 80 – 85 %
e gabimeve ndodhin për shkak të sistemit, tjerat 15 – 19 % nuk janë të qëllimshme, dhe më pak
se 1 % mund të jenë të qëllimshme.

Sjellja Etike
Sjellja etike është baze e profesionalizmit, qe rrjedh nga e vërteta, integriteti, konfidencialiteti,
dhe nga maturia e auditorit.

Prezantimi i drejte
Është obligim i auditorëve te raportojnë plotësisht të vërtetën, me saktësi të gjeturat e auditimit,
përfundimet e raportit të auditimit. Ai po ashtu duhet të raportojë me korrektësi pengesat e
hasura gjatë auditimit; si teëpazgjidhurat ose opsionet divergjente, mes ekipit të auditimit dhe
audituesit.

Kujdesi i duhur profesional
Auditori duhet të përdorë kujdesin e duhur profesional me zell gjate gjykimit të auditimit.
Auditoret duhet të ushtrojnë kujdes të veçantë në përputhje me rëndësinë e punës dhe besimin e
vendosur në ta nga klientët; po ashtu mbajtja e kompetencave është kusht paraprak.
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Pavarësia
Pavarësia është themelore për paanshmërinë dhe objektivitetin e rezultateve të auditimit. Prandaj
auditorët duhet të jenë të pavarur nga aktivitetet e audituara, duhet të jenë të lire nga
paragjykimet dhe konflikti i interesit. Auditorët duhet të mbajnë gjendjen objektive të mendjes
gjate procesit të auditimit, në mënyre që te sigurohet qe te gjeturat dhe konkluzionet te jene te
bazuara vetëm ne fakte.

Dëshmia
Evidenca është një bazë racionale për të arritur konkluzionet e besueshme. Evidenca e auditimit
duhet të jetë e verifikueshme. Duhet të bazohet në shembujt e informatave ne dispozicion.
Prandaj shembujt duhet të jenë të përshtatshëm, deri sa besimi që vendoset në konkluzionet e
auditimit mund të jetë i lidhur ngushtë me mostrat. 3

“Principles of Audit”, http://www.slideshare.net/spschandel/audi-tprinciplesampconcepts

3
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7. Llojet e auditimit, objekti i veprimtarisë, dhe objektiviteti për të cilin
zhvillohet auditimi
Nëse i referohemi historisë së veprimtarisë dhe zhvillimit të auditimit kuptohet lehtësisht se në
kontekstin ekonomik të organizatës, mund të flitet për ekzaminime, verifikime, kontrolle
veprimtarish, testime, monitorime, vlerësime ose përgjithësisht për veprimtari të ndryshme
“auditimi” në aspekte të ndryshme të organizatës. Si rrjedhojë nisur nga të gjitha këto rezulton se
llojet e auditimit, lidhen në thelb me elementët apo karakteristikat e shënuara më poshtë:
1. Subjektin që zhvillon veprimtarinë e auditimit;
2. Segmenti i organizatës dhe sfera, në të cilën orientohet funksioni i auditimit;
3. Objekti i veprimtarisë së auditimit (procesi ose rezultati i auditimit);
4. Objektivi për të cilin zhvillohet auditimi, nga i cili varet zgjedhja e një mënyre apo
praktike që bazohet në metoda, metodologji dhe teknika të ndryshme që do të përdoren për
zhvillimin e auditimit.
1. Në se i referohemi subjektit që zhvillon veprimtarinë e auditimit, në mënyrë të
përgjithshme flitet për “auditues” me varësi tek titullari brenda organizatës dhe në këtë rast lloji
apo tipi i auditimit është auditim i brendshëm dhe me veprimtari auditimi që zhvillohet nga
auditues jashtë funksioneve të organizatës dhe në këtë rast lloji apo tipi i auditimit është auditim i
jashtëm. Duhet të përmendim se të dy llojet (tipet) e auditimit janë të domosdoshëm për çdo
organizatë qoftë kjo publike apo private, pasi objekti i punës dhe veprimtarisë së auditimit të
brendshëm është i ndryshëm nga objekti i veprimtarisë së auditimit të jashtëm.
2. Për sa i përket segmentit të organizatës dhe sferës, në të cilën orientohet funksioni i
auditimit, mund të flitet për auditues të lidhur me funksione të veçanta të organizatës - për
shembull, auditues i cilësisë, auditues i bilanceve, auditues i sjelljeve shoqërore dhe ambientale
të organizatës, auditues i sigurisë, auditues i organizimit dhe i procedurave të organizatës,
përfshirë ato informatike – ose mund të flitet për auditim të aspekteve që lidhen më tepër me
menaxhimin, të tilla si: mjedisin e organizatës, vlerat përbërëse të një organizimi, politikat e
stimulimit dhe të kualifikimit të personelit etj, dhe që lidhen me auditimin e sistemeve të
kontrollit dhe përformanës së organizatës.
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Në të dyja rastet, në çdo mënyrë, bëhet fjalë për lloje të ndryshme të auditimit të organizatës që
dallohen ndërmjet tyre për: objektin e punës, metodologjitë, qëllimet, teknikat dhe nivelet e
nevojshme profesionale.
3. Për sa i përket objektit të veprimtarisë së auditimit mund të flitet për një proces që
qëndron në fillim të një rezultati ose vetëm rezultati i një procesi. Ky dallim është shumë i
rëndësishëm, pasi karakterizon fort konceptin modern të auditimit, gjithnjë e më tepër i orientuar
për të garantuar besueshmërinë e një procesi dhe për të dhënë siguri mbi saktësinë dhe
besueshmërinë e rezultatit. Nëse bazohemi në objektin e veprimtarisë së një organizate, dallojmë
dy fusha apo sisteme shumë të rëndësishme të cilat janë:
a) Sistemi i kontrollit dhe i drejtimit (menaxhimit), pra sistemi i menaxhimit financiar
dhe kontrollit i cili duhet të sigurojnë realizimin e objektivave në organizatë nëpërmjet
përdorimit të fondeve me ekonomi.
b) Sistemi financiar dhe i kontabilitetit, i cili duhet të sigurojnë një evidencë të
mjaftueshme për të përcaktuar nëse pasqyrat financiare janë përgatitur pa anomali (gabime
materiale), janë të sakta dhe të besueshme dhe se janë në përputhje me legjislacionin përkatës
dhe me standardet e kontabilitetit. Ndërsa auditimi i sistemit financiar dhe i kontabilitetit, i cili
duhet të sigurojnë një evidencë të mjaftueshme gabime materiale, të sakta dhe të besueshme dhe
në përputhje me legjislacionin përkatës dhe me standardet e kontabilitetit është objekt pune për
auditimin e Jashtëm, të cilët certifikojnë bilancin dhe përgatisin një raport që përmban një
shprehje të qartë të opinionit të tyre mbi pasqyrat financiare.
4. Për sa i përket objektivit për të cilin zhvillohet auditimi, përgjithësisht kemi të bëjmë
me certifikim veprimtarish dhe me dhënien e një sigurie të arsyeshme mbi zbatimin e dispozitave
dhe standardeve nga audituesit në zhvillimin e auditimit.4

4
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7.1 Klasifikimi i auditimit sipas llojeve të auditimit
Të orientohesh ndërmjet llojeve të ndryshme të auditimeve, kryesisht për ata që përballen për
herë të parë me këtë nocion (lëndë, modul) është iniciativë jo e lehtë; por ia vlen të inkuadrohet
një klasifikim mbi llojet e auditimit duke pasur parasysh disa drejtime kulturore dhe konceptuale.
Një tentativë për klasifikimin e llojeve të auditimit mund të bëhet duke mbajtur parasysh
treguesit e mëposhtëm:
a) Bazuar në mënyrën e organizimit, objektin e punës dhe nivelin e raportimit nga
struktura

që

zhvillon

veprimtarinë

e

auditimit-

auditimi

klasifikohet

në:

Auditim të Brendshëm dhe në Auditim të Jashtëm.
b) Bazuar në rregullat që përcaktojnë detyrimin për zhvillim të auditimit - auditimi
klasifikohet në; Auditim të Detyrueshëm, i cili zhvillohet nga auditimi i brendshëm dhe në
auditim me zgjedhje (dëshirë), i cili zhvillohet nga auditimi i jashtëm. Që do të thotë se auditimi
i jashtëm nuk është një veprimtari e detyrueshme për çdo organizatë, nuk ushtrohet çdo vit dhe
nuk ka detyrimin që të shikojë të gjithë veprimtarinë e organizatës në sensin.
c) Bazuar në llojin e organizatës; - Auditimi klasifikohet në; Auditim në organizatat e
sektorit publik, auditim në organizatat e sektorit privat dhe auditim në organizatat jo
fitimprurëse. Përfundimisht nëse i referohemi historisë së veprimtarisë dhe zhvillimit të auditimit
dhe klasifikimit sipas llojeve të auditimit mund të kuptohet lehtësisht se “auditimi” në vetvete
ndahet në dy tipa veprimtarish të mëdha të cilat janë:
Auditimi i Jashtëm
Auditimi i Brendshëm.5

5

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë, http://www.mti-ks.org/sq/Njesia-e-Auditimit-te-Brendshem
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8. Auditimi i Jashtëm
Zhvillimi i Auditimit të Jashtëm në kuptimin e vërtet të fjalës ka filluar që në momentin e lindjes
së nevojës për auditim, si një shërbim nga të tretët për të audituar punën e administratorëve dhe
drejtuesve dhe për ti raportuar pronarit mbi këtë veprimtari. Përderisa kjo veprimtari ishte një
punë e kontraktuar nga pronarët për ti garantuar ata se si administrohej pasuria e tyre, edhe
pagesa për ta ishte më e mirë. Në këto kushte ushtrimi i kësaj veprimtarie kërkonte një staf të
kualifikuar dhe shumë të aftë nga pikëpamja profesionale më qëllim që të kënaqte interesat e
pronarëve. Ky staf pas auditimit duhej të vlerësonte (gjykonte) mbi baza të shëndosha dhe reale
punën dhe veprimtarinë e subjekteve të audituara bazuar në raportimet e tyre financiare, dhe
pastaj të përgatiste një raport për pronarët me besnikëri mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare
për një periudhë një ose më shumë vjeçare.
Kjo do të thotë se auditimi në një farë mënyre që në kohët e lashta certifikonte bilancet duke
dhënë një opinion nëse “pasqyrat financiare” të audituara si një e tërë kanë ose nuk kanë
evidencë të padeklaruar ose siç themi sot, gabime materiale në një masë “sigurie të arsyeshme”
me qëllim që këto gabime të mos influencojnë në marrjen e vendimeve për organizatën apo
institucionin. Nga këtu dalim në konkluzionin se:
Objekti kryesor i veprimtarisë së Auditimit të Jashtëm është: Testimi i transaksioneve
historike financiar, ekzaminimi i pasqyrave financiare dhe certifikimi i bilancit mbi
veprimtarinë ekonomiko - financiare vjetore.
Veprimtaria e AJ për sektorin publik në çdo shtet drejtohet dhe realizohet nga institucioni më i
lartë i kontrollit në vend. Këto institucione zakonisht quhen me një emër të përgjithshëm
“Institucione Supreme të Auditimit” (Supreme Audit Institutions-SAI). Veprimtaria e tyre
mbështetet në aktet ligjore të çdo vendi (zakonisht Ligji themeltar i shtetit, pasi përfaqësojnë një
institucion kushtetues), në statutin e tyre dhe në standardet ndërkombëtare të Auditimit të
Jashtëm. Emërtimi i institucioneve të Auditimit të Jashtëm për secilin shtet i referohet traditës
dhe mënyrës së organizimit të këtij shërbimi. Në vitin 1953 në Havana të Kubës u themelua
“Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit” - INTOSAI (The
International Organization of Supreme Audit Institutions -), e cila përfaqëson një lidhje mbarë
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botërore për institucionet e AJ. Anëtarët e saj janë kryesisht drejtuesit e institucioneve të AJ nga
secili shtet. Në momentin fillestar të themelimit morën pjesë 34 institucione të auditimit të cilat
përfaqësojnë grupin origjinal të formimit. Që nga ajo kohë e deri në vitin 2013 anëtarësia e kësaj
organizate përfshin 191 anëtarë, nga të cilat 186 janë institucione kombëtare të auditimit të
jashtëm sipas shteteve, 1(një) është Gjykata Evropiane e Auditorëve dhe 4 janë shoqata
profesionale të anëtarësuara.6

6

Ministria e Financave “Shqipëri ”http://www.minfin.gov.al/minfin/pub/
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9. Auditimi i Brendshëm
Po të marrim si referim historinë e zhvillimit të auditimit në tërësi mund të kuptojmë se edhe
“Auditimi i Brendshëm” e ka filluar veprimtarinë e tij shumë shekuj më parë. Sidoqoftë
përcaktime të sakta lidhur me këtë veprimtari nuk ka, por mund të themi se domosdoshmëria e
kësaj veprimtarie erdhi si rezultat i kërkesës nga niveli i lartë i menaxhimit për një siguri
objektive mbi funksionimin e sistemeve të kontrollit dhe realizimin e objektivave në organizatë.
Meqenëse niveli më i lartë i menaxhimit në organizatë ka përgjegjësinë kryesore për
funksionimin e sistemit të Kontrollit të Brendshëm (KB), realizimin e objektivave dhe miratimin
e treguesve ekonomiko-financiar, pra të llogaridhënies vjetore, ai ka nevojë për një siguri
objektive lidhur me funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm me qëllim që të sigurojë
realizimin e objektivave nga njëra anë dhe mirë administrimin e përdorimit të fondeve nga ana
tjetër. Kjo nevojë apo kërkesë, nivelit të lartë të menaxhimit, i vjen natyrshëm sepse në
momentin e llogaridhënies ai paraqitet njëkohësisht edhe si “pronar” për organizatën që drejton,
por edhe si llogaridhënës për “pronarin e vërtetë” të cilit i shërben. Fillimi i trajtimit teorik dhe
domosdoshmërisë së veprimtarisë së Auditimit të Brendshëm (AB) nis me përcaktimin e tij.
Bordi i drejtorëve të IIA-s në Amerikë në vitin 1999 konstatoi se praktikat profesionale të
auditimit të brendshëm, të miratuara në mesin e shekullit të 19-të, nuk i shërbenin ndryshimeve
të thella që kishte pësuar sistemi në tërësi dhe, për këtë arsye, ndërmori nismën për rishikimin e
tyre. Referuar ndryshimeve që pësuan këto standarde në vitin 2004, Auditimi i Brendshëm është
përkufizuar si më poshtë:
“Auditimi i Brendshëm është veprimtari e pavarur që jep siguri objektive dhe këshilla për
drejtimin, i projektuar për të shtuar vlerën dhe përmirësuar veprimet e subjektit publik. Ai
ndihmon subjektin me anë të një mënyre sistematike dhe të disiplinuar për të vlerësuar dhe
përmirësuar

frytshmërinë

qeverisjes/drejtimit”.

7
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7

Libri “Auditim”, botuar ne Tirane, Prof, Dhimiter Nikolla
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9.1 Dobishmëria e auditimit te brendshëm
Drejtimi i ndërmarrjeve sot, me shtrirjen e madhe dhe me vëllimin gjigant të tyre, bëhet gjithnjë
me i vështire. Çdo ndërmarrje e madhe përbehet nga shume drejtori dhe departamente, aq sa
mbikëqyrja e mijëra punonjësve në sektorë të ndryshëm vështirësohet në qoftë se nuk kuptohen
dhe zbatohen metoda moderne te drejtimit dhe në qoftë se nuk përdoret teknologji elektronike
bashkëkohore. Vetëm në këtë mënyrë bëhet i mundur grumbullimi i informatave të ndryshme
ekonomike, teknike e të tjera, në sasi dhe në vlerë, me qëllim që drejtorët duke mos pasur
mundësinë e mbikëqyrjes dhe të vrojtimit personal për përcaktimin e rezultateve te funksioneve
te ndërmarrjes, përdorin këto informacione për marrjen e vendimeve te drejta. Por, besueshmëria
e informatave dhe e të dhënave ekonomike dhe teknike ,varet nga procedurat e ndjekura dhe
kontrolli i vazhdueshëm si dhe nga vlerësimi i tyre. Për këtë kërkohet kontroll i vazhdueshëm
dhe i pandërprerë, për të parë nëse objektivat dhe strategjitë e ndërmarrjes ndiqen me rigorozitet
nga nivelet e ndryshme te drejtimit, nëse realizohet rendimenti i pritshëm, nëse llogariten sakte
shmangiet dhe nëse ato u raportohen përgjegjësve kompetent dhe përfundimisht nëse merren
veprimet e nevojshme korrigjuese.

9.2 Qëllimi i manualit të auditimit të brendshëm
Manuali i Auditimit të Brendshëm përcakton politikat, Standardet dhe procedurat që duhet të
ndiqen nga strukturat e Auditimit të Brendshëm në sektorin publik, veprimtaria e të cilave është
subjekt i Ligjit për Auditimin e Brendshëm. Manuali i Auditimit të Brendshëm ofron një formë
unike të rregullave dhe procedurave që duhet të ndiqen për planifikimin, kryerjen, raportimin dhe
ndjekjen e rekomandimeve të lëna nga auditimi. Ai bazohet në ligjin për Auditimin e Brendshëm
dhe në Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të Brendshëm dhe pasqyron njohuritë dhe
eksperiencën e fituar nga praktikat e zbatuara më parë lidhur me këtë veprimtari. 8

8

Bazat e Auditimit të Brendshëm, Ministria e Financave Shqipëri, 2011, http://www.minfin.gov.al/minfin

23

9.3 Qëllimi i auditimit të brendshëm
Organizatat e sektorit publik janë të mëdha, komplekse dhe shpenzojnë shuma të mëdha fondesh
publike për të mundësuar ofrimin e shërbimeve kryesore për publikun. Kompleksiteti dhe
madhësia e organizatave bën të pamundur që menaxherët e lartë të kontrollojnë personalisht nëse
organizata po ushtron veprimtarinë në mënyrë efektive. Për t’u siguruar se organizata po
funksionon në mënyrë efektive është e domosdoshme që në atë organizatë të funksionojë
shërbimi i auditimit të brendshëm sipas përcaktimeve ligjore. Shërbimi i Auditimit të brendshëm,
me rolin dhe misionin e tij, i mundëson nivelit të lartë të menaxhimit siguri objektive në mënyrë
të pavarur dhe përmirëson veprimtarinë dhe performancën e organizatës, duke ia shtuar asaj
vlerën.
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9.4 Llojet e auditimit të brendshëm
Auditimi i brendshëm përfshinë:
a) Shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e konsulencës.
b) Auditimi mbi bazë sistemi.
c) Auditimi i përputhshmërisë.
d) Auditimi i performancës.
e) Auditimet Financiare.
f) Auditimet e Teknologjisë së Informacionit (TI).
g) Angazhimet e Auditimit për këshillim.
h) Angazhimet e auditimit për Shërbim konsulence.

Shërbimet e sigurisë dhe shërbimet e konsulencës
Një angazhim auditimi për shërbimet e sigurisë zhvillohet në një auditim me bazë sistemi
nëpërmjet auditimit të përputhshmërisë, auditimit të performancës, auditimit financiar, auditimit
të teknologjisë së informacionit apo nëpërmjet kombinimit të llojeve të ndryshme të auditimit.
• Një angazhim auditimi për shërbimin e konsulencës përfshin veprimtari këshilluese dhe të tjera
si këto si: konsulta, këshilla, ndihmë dhe trajnime, natyra dhe objekti i të cilave miratohen nga
kreu i organizatës. Legjislacioni dhe Standardet e Auditimit të Brendshëm i referohen llojeve të
ndryshme të veprimtarive të Auditimit të cilat vijojnë si më poshtë:
Auditimi mbi bazë sistemi
Auditimi i sistemeve përfaqëson një vlerësim në thellësi të sistemeve të menaxhimit financiar
dhe kontrollit të brendshëm të vendosura nga niveli i menaxhimit, me qëllim që të përcaktojë
nëse ato po funksionojnë me kosto efektive, në mënyrë efiçente dhe për arritjen e objektivave,
dhe që janë në gjendje të identifikojnë mangësitë dhe të ndërmarrin veprime korrigjuese. Ky
auditim përfaqëson punën më efektive të Auditimit të brendshëm, sepse, nëse kontrollet operojnë
ashtu siç është parashikuar, atëherë Audituesit e brendshëm dhe niveli i menaxhimt të
organizatës mund të marrin siguri nga kontrollet e vendosura.
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Auditimi i përputhshmërisë
Auditimi i përputhshmërisë përfaqëson ekzaminimin e veprimtarive të subjektit, në procesin e
realizimit të objektivave, në këndvështrimin e përputhjes së tyre me ligjet dhe rregullat.
Auditimet e përputhshmërisë kanë për qëllim të testojnë nëse organizata vepron në përputhje me
legjislacionin përkatës të fushës.
Auditimi i performancës
Auditimi i performancës, ose i vlerës së parave, është procesi i vlerësimit të objektivave,
programeve dhe shkallës së realizimit të tyre, në lidhje me kursimin, dobinë dhe frytshmërinë:
• Kursimi është përdorimi me masë dhe me kujdes i burimeve për një veprimtari, duke
ruajtur cilësinë e nevojshme.
• Dobia nënkupton lidhjen ndërmjet rezultatit, në kuptimin e mallrave, shërbimeve ose
prodhimeve të tjera (rezultateve) dhe burimeve të përdorura për t’i prodhuar ato.
• Frytshmëria nënkupton nivelin e realizimit të objektivave dhe marrëdhëniet ndërmjet
rezultatit të pritur dhe rezultatit faktik të veprimtarisë. Një auditim performance ekzaminon
cilësinë e shërbimit të kryer dhe nëse ky shërbim shton “vlerë për para”. Për shembull,
Audituesit e Brendshëm mund të shqyrtojnë cilësinë e shërbimit të transportit publik, në një qytet
dhe, e vlerësojnë këtë cilësi në raport me koston. Auditimet e performancës, zakonisht,
përfshijnë krahasimin e informacionit të kostos të shërbimit dhe mundësimin e shërbimit nga
organizata të tjera të ngjashme.

Auditimet financiare
Auditimet financiare kryhen për të vlerësuar saktësinë dhe plotësinë e regjistrimeve dhe
gjendjeve të llogarive. Auditimet financiare përdorin teste thelbësore, rishikime analitike dhe
procedura të tjera vlerësimi të cilat mund të përfshijnë ose të mos përfshijnë testet funksionale
apo rishikime të transaksioneve. Auditimet financiare përcaktojnë nëse informacioni financiar i
subjektit publik paraqet në mënyrë të besueshme pozitën financiare, rezultatet e operacioneve
dhe shmangiet e subjektit të audituar në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit
Publik. Procedurat e Auditmit financiar janë më të detajuara në Metodikën e Auditimit financiar.
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Auditimet e Teknologjisë së Informacionit (TI)
Një auditim i TI fokusohet vetëm në kontrollet e vendosura në një organizatë. Ky lloj auditimi
mund të përfshijë auditimin e të gjithë kontrolleve të sistemit të TI në një organizatë ose vetëm të
një fushe të organizatës, si për shembull, të fushës së llogarisë. Auditimet e TI më shpesh bëhen
kur në një fushë të veçantë llogarie është vendosur një sistem i ri. Megjithëse ky manual mbulon
disa aspekte të auditmit të TI, duhet pasur parasysh se një Auditim i tillë është një fushë shumë e
specializuar dhe mbetet jashtë objektit të këtij manuali për Auditimin e Brendshëm.

Angazhimet e Auditimit për këshillim
Një angazhim këshillues është shqyrtimi i sistemeve dhe ka për qëllim përmirësimin e
kontrolleve ekzistuese. Krahasuar me auditimet me bazë sistemi, angazhimi këshillues është më i
kufizuar

pasi

nuk

teston

kontrollet

e

brendshme

ekzistuese,

por

thjesht

vëren

projektimin/ndërtimin e sistemit që shqyrtohet.
Angazhimet e auditimit për Shërbim konsulence
Audituesit e Brendshëm kur kryejnë shërbim konsulence veprojnë në kapacitetin e këshilluesit
për nivelin e lartë të menaxhimit në një organizatë. Një gjë e tillë do të thotë se Audituesit e
Brendshëm kanë një rol këshillues aktiv në një fushë të caktuar dhe jo vetëm të rishikojnë në
mënyrë të pavarur atë që u ka propozuar menaxhimi. Duhet të tregohet kujdes kur bihet dakord
për të ndërmarrë një lloj pune të tillë me qëllim që të mos komprometohet pavarësia e audituesit
të brendshëm. Do të ishte e pamundur për audituesit e brendshëm të auditonin një fushë të
llogarisë në mënyrë objektive nëse ata janë shumë të përfshirë në krijimin apo hartimin e kësaj
fushe/veprimtarie. Kontraktimi i këtij shërbimi dhe mënyra e pagesës rregullohen me Urdhër të
Ministrit të Financave.9

9

Manuali i Auditimit të Brendshëm, 2010 Ministria e Financave Shqipëri Faqe 15.
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10. Dallimet dhe ngjashmëritë midis auditimit të jashtëm dhe auditimit të
brendshëm
Dallimet midis Auditimit të Jashtëm dhe Auditimit të Brendshëm bazohen në rolin, qëllimin dhe
misionin për të cilin funksionojnë këto veprimtari. Dallime mund të ketë shumë por më kryesoret
janë:
Auditimi i Jashtëm
Auditimi i Brendshëm
Synon të testojë transaksionet kryesore që Synon të këshillojë menaxhimin mbi
formojnë bazat e sistemit financiar dhe të funksionimin e sistemit të menaxhimit
certifikojë bilancet
financiar dhe kontrollit dhe të certifikoj
veprimtarinë drejtuese.
Preokupohet mbi ndikimet materiale në llogaritë Preokupohet mbi ndikimet e mos
e paraqitura në bilanc.
funksionimit të sistemeve në realizimin e
objektivave. Ai mund të ngarkohet edhe
me investigimin e mashtrimeve të gjitha
llojeve.
Është një veprimtari e kontraktuar nga jashtë Është veprimtari që realizohet nga
organizatës, ose veprimtari që realizohet nga punonjësit e organizatës;
Institucioni Suprem i Auditimit
Mbulon kryesisht sisteme financiare dhe të Mbulon të gjithë operacionet e organizatës
kontabilitetit që ndikojnë në rezultatin financiar dhe menaxhimin e riskut.
Punon një pjesë të kohës gjatë vitit
Punon periodikisht gjatë gjithë vitit.

Ngjashmëritë midis auditimit të jashtëm dhe auditimit të brendshëm:
•

Të dy llojet e auditimit merren me testime që përfshijnë analizimin dhe ekzaminimin e
transaksioneve apo veprimtarive.

•

Të dy llojet e auditimet shqetësohen në rast se procedurat nuk do të ishin të mjaftueshme.

•

Të dy llojet e auditimit tentojnë të jenë të angazhuara thellësisht në sistemet e
informacionit.

•

Të dy llojet e auditimit bazohen në një disiplinë profesionale dhe operojnë me standarde
profesionale; Të dy llojet e auditimit prodhojnë raporte auditimi për veprimtarinë e tyre
dhe ndjekin zbatimin e rekomandimeve që ata kanë lenë në auditimet e mëparshme.
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•

Të dy llojet e auditimit prodhojnë raporte auditimi për veprimtarinë e tyre dhe ndjekin
zbatimin e rekomandimeve që ata kanë lenë në auditimet e mëparshme.

•

Të dy llojet e auditimit janë të lidhur ngushtë me sistemin e KB. Të dy llojet e auditimit
shqetësohen për gabimet që mund të ketë në dokumentet financiare.10

10

Chartered Institute of Internal Auditors, http://www.iia.org.uk/about-us/what-is-internal-audit
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11. Roli dhe përgjegjësitë e Njësisë së Auditimit të Brendshëm
Roli dhe përgjegjësitë e Njësive të Auditimit të brendshëm janë:
• Hartimi i metodikave apo udhëzimeve për fusha të veçanta të Auditimit të Brendshëm,
në zbatim të manualit të auditimit apo akteve të tjera të Ministrisë së Financave dhe dërgimi i
tyre për miratim pranë NjQH/AB;
• Hartimi i planeve vjetore dhe strategjike për veprimtarinë e Auditimit të Brendshëm;
• Kryerja e angazhimeve të Auditimit të Brendshëm në pajtim me udhëzimet dhe
metodikat e miratuara nga NjQH/AB, me qëllim vlerësimin nëse, sistemet e menaxhimit
financiar dhe kontrollit si dhe performanca e njësisë së audituar, janë transparente dhe në
përputhje me normat e ligjshmërisë, rregullshmërisë, dobisë, frytshmërisë dhe kursimit;
• Ndjekja dhe raportimi periodik për gjetjet, përfundimet dhe rekomandimet, që
rezultojnë nga veprimtaritë e tyre audituese, si dhe dhënia e informacionit NjQH/ AB, për
rekomandimet e pazbatuara nga drejtuesit e subjektit të audituar e për pasojat e moszbatimit të
tyre;
• Çdo njësi e auditimit të brendshëm përgatit raporte vjetore, ose periodike, të cilat
dërgohen te NjQH/AB. Këto raporte përmbajnë të dhëna lidhur me:
1. Angazhimet dhe objektivat e auditimit të kryer gjatë periudhës së raportuar,
kohëzgjatja e çdo auditimi dhe nëse ka pasur shmangie nga plani jepen arsyet dhe argumentet
përkatës;
2. Konkluzionet dhe përfundimet lidhur me funksionimin e sistemeve të kontrollit brenda
në organizatë, së bashku me rekomandimet për përmirësim; dhe
3. Veprimet e ndërmarra nga menaxhimi për zbatimin e rekomandimeve, si dhe çdo
rekomandim të pazbatuar.
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11.1 Dobësitë e sistemit të auditimit të brendshëm
Karakteristika kryesore e një sistemi të plote të kontrollit të brendshëm është që ka sigurinë se
elementet pasurore të ndërmarrjes mbrohen dhe merren të dhëna të besueshme për drejtimin e
mirë të saj. Por, arritja e objektivave te kontrollit te brendshëm duhet te harmonizohet
ngushtësisht me koston që kërkohet për kryerjen e shërbimeve nga departamenti i
kontrollit të brendshëm. Duhet pra qe përfitimet e nxjerra nga një procedure kontrolli të jenë
më të mëdha sesa kostoja e adoptimit të kësaj procedure. Edhe pse është e vështire të maten me
saktësi kostoja dhe përfitimi nga një procedure kontrolli, prapëseprapë duhet të bëhen përpjekje,
duke përdorur edhe vlerësime, qe lidhet gjithmonë kostoja e kontrollit te brendshëm me
përfitimet e pritshme. Madje, shume parime mbi të cilat mbështetet një sistem i kontrollit të
brendshëm mund të keqpërdoren dhe mund të shkelen. Ndarja, p.sh e përgjegjësive, e detyrave,
dhe e kompetencave ndërmjet personave dhe departamenteve të ndryshme mund të mos ketë
asnjë vlere, kur ka marrëveshje të fshehta midis tyre. Madje, kontrolli i brendshëm mund të jetë
jorezultativ kur ndërhyn në mënyre të papërshtatshme në menaxhimin dhe kjo për të justifikuar
dhe fshehur shkeljet, gabimet dhe mangësitë. |
Duhet të theksojmë përsëri se sistemi i kontrollit te brendshëm bazohet kryesisht tek njerëzit. Për
rrjedhim, pakujdesitë, mosparashikimet, udhëzimet që nuk kuptohen mirë dhe gabime të
ndryshme vlerësimi dobësojnë efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm.
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11.2 Mesazhi i vërejtjeve të auditimit të brendshëm
Pas vlerësimit te sistemit te kontrollit te brendshëm, revizori zakonisht bënë vërejtje dhe
propozime për përmirësimin e sistemit. Revizori mund të përgatitë një mesazh me shkrim, me
vërejtjet përkatëse mbi kontrollin e brendshëm dhe e dërgon atë tek menaxheri i ndërmarrjes,
duke parashtruar edhe propozimet e tij. Edhe pse qëllimi i kontrollit është shfaqja e mendimeve
lidhur me ndershmërinë e te gjeturave, revizori përpilon edhe mesazhin për kontrollin e
brendshëm drejtuar organeve te drejtimit, ne kuadër te detyrave te tij me pe përgjithshme, sepse
një sistem i fortë i kontrollit të brendshëm qon në një kontroll të jashtëm të shpejtë dhe rezultativ.

Mesazhi drejtuar organeve drejtuese, zakonisht është një përmbledhje e debateve dhe
propozimeve bere ndërmarrjes, në formë konkluzionesh, me qëllim që të gjendet në arkivat e
saj, për t`u mare në konsideratë për përmirësime në të ardhmen, por edhe për të përballuar
probleme të ndryshme që lindin në marrëdhëniet revizore-ndërmarrje, veçanërisht në qoftë se
zbulohen shpërdorime dhe humbje të konsiderueshme. Mesazhe të tilla i dërgohen zakonisht
edhe Komitetit të Kontrollit dhe Këshillit Drejtues.
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12. Hapat gjatë procesit të auditimit të brendshëm
12.1 Planifikimi
Gjatë pjesës së planifikimit të auditimit, auditori krijon kushtet e angazhimit me audituesit,
njofton bordin e auditimit, mbledh informacione mbi proceset e rëndësishme, vlerëson kontrollet
ekzistuese, si dhe përgatit planin e auditimit. Bëhet një plan vjetor se çfarë fusha do të
auditohen gjatë vitit kalendarik. Nganjëherë jo të gjitha fushat mund të mbulohen gjate një
viti kalendarik, në mungesë të stafit apo metodologjisë së auditimit. Nganjëherë synohet me u
mbulua të gjitha fushat (që janë të aplikueshme për një biznes) brenda një cikli 2 vjeçar apo 3
vjeçar.
a.

Ekipi Angazhues
Në këtë fazë, Adituesi i lartë do të kontakton stafin të cilët do të kryejnë auditimin, për
tu dhënë atyre një përshkrim të shkurtër lidhje me kontaktet e mëparshme dhe historinë
me funksionin e auditimit të brendshëm, duke përfshirë gjetjet e mëhershme,
kohëzgjatjen në auditimin e kaluar, rezultatet e vlerësimit të rrezikut dhe fushëveprimi
paraprak të auditimit.

b.

Letra Angazhuese
Auditori do të përgatisë një “Letër Ndihmese” me kërkesat e përgjithshme që do të
auditohen (shembujt e kërkesave gjeneralë janë si: lista e tabelave, rrëfimet e proceseve,
tabelat organizative, udhëheqësit e departamenteve, ndryshimet e fundit në procese, që do
të kenë një afat që do të kenë afat me ose para takimit fillestarë.

c.

Hulumtimi paraprak i Dokumentacionit
Për të rritur efikasitetin e planifikimit dhe të përshpejtojë procesin e zhvillimit të
programit audituesit mund të kërkojë disa pyetje të përgjithshme për një kuptim më të
mirë të proceseve pyesin për kopjet ose dërgimin me email të

politikave dhe

procedurave. Auditori mbledh informatat relevante në lidhje me subjektin e auditimit në
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mënyrë që të marrë një pasqyrë të përgjithshme të operacioneve. Auditori diskuton me
personelin kyç dhe shqyrton burimet e informacionit. Ky proces mund te bëhet nëpërmjet
telefonit ose email.
d.

Njoftimi
Auditori do të konfirmojë me kreun e departamentit të audituar (ose shefat e
departamenteve, nëse më shumë se një departament do të përfshihen në të njëjtën
periudhë), me shkrim (p.sh. përmes emailit), kohën dhe qëllimin e punës së auditimit që
do të kryhet (pasi që është rënë dakord tashmë në letrën e angazhimit).

e.

Njoftimi Rishikimi i proceseve dhe kontrolleve te brendshme
Gjatë këtij hapi, auditorët do të njoftohen me kuptim e proceseve dhe politikave të njësisë
që auditohen. Nëse ky nuk është auditimi i parë i njësisë, auditori do të përmirëson
procesin me ndryshimet / përmirësimet që kanë ndodhur gjatë auditimit te fundit, si është
akorduar me udhëheqësit e proceseve. Rishikimi mund të përbëhet nga një ose më shumë
kombinime të mëposhtme: intervista me pyetje me drejtuesit e njësisë / apo personelin qe
kryesisht janë duke kryer detyrat, rishikimi i dokumentacionit te përdorur për proceset,
listat e tabelave, etj.

f.

Programi i Auditimit
Programi i auditimit nxjerrë në përfundim fazën e planifikimit. Kjo do të përshkruaj
punën në terren që do të performoj për te arritur objektivat.
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12.2 Puna në terren
Faza në terren përqendrohet në testimin e transaksionit dhe komunikimit. Ajo përfundon me një
listë të gjetjeve të rëndësishme nga të cilat auditori përgatit një draft të raportit të auditimit.
Bëhet shpallja e auditimit. Njoftohen të gjithë personat e involvuar, dhe menaxhmenti.
Dërgohet një njoftim nga udhëheqësi i ekipit për fillimin e auditimit në fjalë, dhe
kohen/periudhën e auditimit, sa do të zgjasë, dhe çfarë aspekte do të mbulohen. Negociohet
koha dhe periudha. Ndodh të shtyhet për arsye të jashtëzakonshme.

a.

Takimi fillestare
Gjatë këtij takimi, i audituari përshkruan njësinë apo sistem që do të rishikohet, burimet
në dispozicion dhe informata tjera relevante. I Audituari identifikon çështjet ose fushat e
shqetësim të veçantë që duhet të adresohen.
Gjatë këtij takimi, çështje të ndryshme mund të diskutohen si:
-

Prezantimi i ekipit dhe personelit të klientit.

-

Standardet e komunikimit me klientin (ditore / javore, komunikimi i pikave të
pazgjidhura, diskutimi i çështjeve dhe gjetjet etj).

b.

-

Mandati i kohëzgjatjes.

-

Ri konfirmimi i qëllimit te angazhimit, si dhe te shpjegoje çështjet qe do te ndjekin.

Testimi i Transaksionit
Në këtë fazë transaksionet do të testohen duke përdorur teknika të ndryshme, duke
përfshirë marrjen e mostrave. Qëllimi i testimit për auditorin është që të vlerësojë nëse
hapat e përmendura te kontrolleve të përmendura në "Rishikimi i proceseve dhe
kontrolleve të brendshme" po veprojnë në mënyrë efektive. Kërkohen dëshmi për çdo
detaj që diskutohet, p.sh. "pasqyrë" të konfigurimit të sistemeve të informacionit,
vetë konfigurimet (nëse është auditim teknik), përdoruesit, nëse zbatohet parimi i 4
syve, a ka ndarje të drejtë të punës, a ka konflikte, a ka mundësi mashtrimesh, a
lihen gjurme gjatë veprimeve.
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c.

Komunikimi i vazhdueshëm
Pasi që puna në terren është kryer, auditori do të diskutojë ndonjë gjetje të rëndësishme
me pronarët e proceseve. Në të njëjtën kohë, pronarët proceseve do të kenë mundësinë
për të diskutuar me auditorin e kontrollit kompensues, po ashtu edhe dokumentacionin
mbështetës. Auditori gjithashtu do të informojë klientin për përparimin e auditimit gjatë
gjithë procesit. Zakonisht komunikimi do të jetë me gojë, me shkrim ose me email
memorandume për çështjet më komplekse për të siguruar mirëkuptim të plotë nga ana e
klientit dhe auditor.

d.

Takimi përfundimtar
Pas përfundimit të punës në terren, auditori do të takohet me klientin për të diskutuar
gjetjet paraprake dhe rekomandimet e propozuara. Ky takim jep mundësi për të dyja palët
për të rënë dakord me rekomandimin më të realizueshme dhe për të shmangur ndonjë
surprizë të pakëndshme gjatë fazës së raportimit.
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12.3 Periudha Raportuese
Kjo fazë ka të bëjë me principin e auditimit. Ajo shpreh opinionin e auditorit, paraqet gjetjet e
auditimit dhe diskuton rekomandime për përmirësime. Bazuar në dëshmitë e mësipërme
krijohen një raport draft, i cili rishikohet nga disa pale brenda njësisë së auditimit të
brendshëm, si p.sh. udhëheqësi i departamentit, ose ndonjë koordinator.
Gjatë raportimit ceken.

a.

Raporti paraprak i Auditimit
Pasi skedar është shqyrtuar, auditori do të përgatisë draft raportin e auditimit të
brendshëm duke nënvizuar subjektet e audituara, fushe veprimin e punës, rekomandimet
dhe afatet kohore rekomanduar për zbatimin e tyre.

b.

Përgjigja e Menaxhmentit
Menaxhmenti në departamentin e audituar do te përgatisë një përgjigje ndaj gjetjeve të
auditimit në raportin e auditimit. Përgjigja (plani i veprimit) do të përfshije:
- Titullin e personit përgjegjës për zbatim
- Veprimet qe do te merren
- Afatin kohore per zbatim
Përgjigja do të dërgohet tek auditori.

c.

Raporti Final
Kur përgjigjja e menaxhmentit është inkorporuar në draft raportin e auditimit, raporti
bëhet përfundimtare. Auditori do të paraqesë raportin përfundimtar komisionit të
auditimit. Kopjet do tu shpërndahen udhëheqësve të audituar apo departamentit.
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12.4 Periudha Rivlerësuese
Pas një periudhe rishikohen zgjidhjet e gjetjeve dhe shihet në praktike a janë realizuar apo jo.
Nëse jo, bëhet rivlerësimi i situatës momentale, dhe rrezikut (nëse nuk ka ndryshuar nga hera e
kaluar).

a.

Rishikimi Ndjekës

Ka mundësi që pas rishikimit gjetjet nuk qëndrojnë më, për shkak se kanë ndryshuar
kushtet, apo nuk ka rrezik më, për shkak të ndryshimit të ambientit të punës, dhe ai
rishikim është jo relevant pas një kohe - në këtë rast 'gjetjet' mbyllen pa u realizuar sipas
pajtimit. Gjate rishikimit ndodh të kërkohen dokumente serish, sikur te ishte auditim nga
fillimi.

b.

Raportimi Ndjekës

Një raport ndjekës do ti lëshohet menaxhmentit, dhe një kopje do ti dërgohet Auditiesit,
duke përshkruar çështjen e ndjekur për, zbatimin e kontrollit të menaxhmentit, vlerësimin e
përshtatshmërisë së kontrollit dhe një listë me gjetjet e pazgjidhura, duke përfshire afatin e
tyre të fundit.11

11

Internal Audit Process, Intario Reporting to Audit, http://faab.edu.gov.on.ca/AuditIA.html
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13. PËRFUNDIME
Domosdoshmëria për transparencë në administrimin e pasurisë shtroi nevojën e fillimit të
legjimitetit të shërbimeve të kontabilitetit dhe auditimit. Në kohët e mesjetës, kur zotëruesi i
tokave dhe pronave, të një zone largohej për të eksploruar pjesë të tjera të konsiderueshme të
panjohura, zakonisht prona në mungesë të tij (pronarit), menaxhohej nga një person apo një grup
njerëzish të tjerë të caktuar prej tij. Këta persona, që caktoheshin të menaxhonin pronën quheshin
kujdestar. Kur pronari kthehej, i kërkonte kujdestarit që të paraqiste një llogari mbi veprimtarinë
e tij lidhur me proceset e menaxhimit të pronës dhe realizimin e produkteve.
Kjo bëri që pronarët dhe dijetarët (profesionistë e shkencëtarë) të mendojnë për zgjidhjen e këtij
problemi, i cili përbënte bazën kryesore për të zgjeruar veprimtarinë ekonomiko-shoqërore dhe
orientuar atë drejt një ekonomie të tregut të lirë në mënyrë që investitorët të zgjidhnin dhe të
shtonin bizneset sipas dëshirave dhe mundësive financiare. Përfundimisht ky problem (kjo
dilemë) është zgjidhur duke caktuar një palë të tretë, të pavarur që të dëgjojë kujdestarët në
paraqitjen e llogarisë. Pas dëgjimit pala e tretë- “Dëgjuesit” nëse ishte e nevojshme bënin
ekzaminime dhe investigime mbi veprimtarinë e kujdestarëve, dhe pastaj ata duhet të jepnin një
opinion mbi saktësinë dhe korrektësinë e raportimit të kujdestarëve mbi administrimin e pronës
dhe mbajtjen e kontabilitetit për llogari të pronarit.
Pikërisht ky është momenti kur lindi nevoja e shërbimeve të auditimit, pra personat e caktuar
si “dëgjues” njihen si “auditues”.
Auditimi i Brendshëm synon të ndihmojë organizatat që të arrijnë objektivat e tyre nëpërmjet
veprimtarisë së pavarur objektive dhe të bazuar në risk. Vizioni i Auditimit të Brendshëm është
t’i shtojë vlerë organizatave duke siguruar përdorimin me dobi, kursim dhe frytshmëri të
fondeve. Një metodë e tillë siguron arritjen e rezultateve më të mira të përbashkëta, dhe kjo për
arsye se askush tjetër nuk ka njohje më të thellë dhe më të mirë të veprimtarisë së njësisë sesa
auditimi i brendshëm dhe vetë stafi i punësuar në këtë njësi.
Përfshirja dhe bashkëpunimi ndërmjet nivelit të menaxhimit dhe audituesit është thelbësore
në çdo fazë të veprimtarisë audituese.
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